





The Mediterranean  eco‐region  is  one  of  the  world’s  most  important  biodiversity  hotspots, 
where human  civilization and wild nature have  coevolved  for  centuries, producing a unique 
and  characteristic  cultural  landscape  (Cuttelod  et  al.  2008).  In  the  Mediterranean  Basin 
productivity  is  limited  in both summer  (water scarcity) and winter  (low temperatures), being 
this climatic restrictions enhanced in mountainous areas. One consequence of this fluctuating 
environment  is the existence of marked changes  in pasture availability, which has historically 
encouraged  transhumance,  a  customary  practice  consisting  in  the  seasonal  migration  of 
livestock  between  summer  pastures  (highlands,  northerly  latitudes)  and  winter  pastures 
(lowlands,  more  southerly  latitudes).  Matching  grazing  pressure  with  seasonal  peaks  in 
productivity allows an optimal exploitation of existing resources (Ruiz and Ruiz 1986).  
 
Transhumance reached  its peak during  the Middle Ages  (Castán and Serrano 2004) but after 
the  industrial  revolution  this  practice  began  a  process  of  continuous  decline,  which  has 









km,  from  the  Albarracín  Mountain  Range  in  north‐central  Spain  (pinewood  forests  and 
pasturelands), to the mountains of Sierra Morena in the south (holm oak woodlands), crossing 
the  characteristic  agricultural  landscapes  of  La  Mancha  region  (vineyards  and  olive  crops). 
Livestock  usually  stays  in  the  fresh  pasturelands  of  the  Albarracín mountains  from  June  to 
October, when climatic conditions enhance pasture productivity. In early November, when the 




According  to  official  livestock movement  permits  granted  in  2009,  only  34  shepherds with 










A  continuous  decrease  in  profitability,  together  with  social  difficulties  associated  with  the 
nomadic  lifestyle,  is always claimed by shepherds using  the CRD as one of  the major  factors 
behind the abandonment of transhumance. We believe that a thorough economic valuation of 










of  transhumance  for  maintaining  several  regulating  services  such  as  fire  prevention 
(particularly  in  summer  pastures),  plant  species  regeneration  (in  wintering  areas),  seeds 
dispersal,  habitat  for  plants  and  animals  (along  the  drove),  maintenance  of  biological  and 
genetic diversity, ecological connectivity, and maintenance of natural productive  soils. Some 
important cultural  services were  recognized, being  traditional ecological knowledge, cultural 





Our preliminary  results  show  that  the progressive abandonment of  customary practices  like 
transhumance is having dramatic negative effects on the generation and maintenance of some 
critical  ecosystem  services,  essential  for  biodiversity  conservation  and  human  wellbeing. 
Social‐ecological  resilience  is  also  being  eroded  with  the  loss  of  traditional  ecological 
knowledge and  important regulating services. This  is of special concern  in the arid and fragile 
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